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Mandela’s Long Walk with African History – Part 1
From  reviled  terrorist  to  venerated hero, Paul Tiyambe Zeleza examines Nelson Mandela,  both
man and myth. This is the first of three posts in which the historian posits South Africa’s founding
father alongside some of the major events of the 20th century. 
The  death  of  Nelson  Mandela  has  provoked  an  outpouring  of  mourning,  celebration,  and
commentary around the world that is unprecedented for an African leader.  Glowing tributes have
gushed  from world  leaders and major magazines and newspapers have carried special  features
on his  extraordinary  life  and  legacy. He has been showered with  lavish praise as a great man,
titan, colossus and conscience of his nation and the world for his magnanimity, moral courage, and
dignity; for his resilience, patience, and passion; for his charisma, charm, regal countenance and
common  touch;  for  his  humility,  visionary  and  political  brilliance;  and  above  all,  for  his  spirit  of
forgiveness and reconciliation, believed to be the driving force behind the South African “miracle”
that steered the beloved country from the abyss of a racial bloodbath. Several countries including
Nigeria,  Kenya,  and  Tanzania  have  declared  three  days  of mourning,  and  in  several  European
countries  and  the United  States  flags  were  flown  at  half­mast  as  part  of  national mourning  for
Mandela.
Mandela walks free from prison on 11 February 1990













as  he  was  revered  in  Africa  and  the  progressive  world  as  a  revolutionary  figure.  He  is  now
everyone’s  venerated  hero,  the  man  sanitised  into  a  transcendent  myth;  his  place  in  African
history  stripped  of  its  messy  contexts  and multiple meanings;  his  life  and  legacy  of  protracted
struggle  morphed  into  a  universal  redemptive  tale  of  reconciliation.  His  iconic  image  of  lofty
leadership  satiates  a world mired  in  pettiness;  it  is  a  resounding  reproach  to  the  small­minded
leaders most  countries  are  currently  cursed  with.  The  various Mandelas  being  commemorated
offer  different  opportunities  to  people,  politicians  and  pundits  in  the  North  and  in  the  South—







other  bewildering  emotions  as  we  watched  the  tall,  smiling,  dashing,  and  unbowed  Mandela
walking out of Victor Verster Prison beside his wife, Winnie, a militant  in her own right who had
suffered  so  much  and  done  a  lot  to  keep  his  memory  alive.  They  walked  with  defiant  dignity,
holding  hands,  their  other  arms  raised  with  clenched  fists.  The  announcement  of  his  death,








Martin  Luther  King.  Such  encomiums  are  to  be  expected  for  a  world  hungry  for  goodness,
forgiveness, trust, and optimism that Mandela exuded so masterfully. Conveniently forgotten is the
fact  the  British  and  American  governments  upheld  the  apartheid  regime  for  decades  and
condemned Mandela’s  African  National  Congress  as  a  terrorist  organisation. We  all  remember
Ronald Reagan’s  and Margaret  Thatcher’s  resolute  defense  of  the  apartheid  regime  and  fierce
condemnation of  the ANC and  its  leaders  including Mandela.  In  the United States, ANC leaders
were officially regarded as terrorists until 2008!
The sanctified portrait of Mandela hollows out the exceedingly complex and contradictory man and
historical  figure  that Mandela was and  the  true measure of his  life and  legacy. Anyone who has
ever  read  Mandela’s  two­volume  autobiography,  Long  Walk  to  Freedom,  and  the  equally
voluminous  biographies  including  Anthony  Sampson, Mandela:  The  Authorized  Biography  and
Meredith Martin’s Mandela: A Biography, knows he was not  the caricatured figure of  the popular
media who  rose  from clan  royalty  to  the South African presidency  and global  political  celebrity,
appropriately  purified  by  27  years  of  imprisonment.  Rather,  his  greatness  arose  from  the  very
complexities  and  contradictions  of  his  life  and  times  and  how  he  embodied  them,  experienced





















Many  have  remarked  on Mandela’s  remarkable  understanding  of  the  nature  of  politics  and  the
performance  of  power  that  enabled  him  to  embody  the  nation  better  than  many  of  his  fellow
founding fathers of African nations and his two successors. Above all, he is praised for his lack of
bitterness after spending 27 years  in  jail and his embrace of  forgiveness and reconciliation. The




and  legacy  cannot  be  fully  understood  through  the  psychologising  and  symbolic  discourses
preferred  in  the popular media and hagiographies.  It could be argued  that he and his comrades
were able to sublimate their personal anger and bitterness because the liberation struggle was too




prism of his  times and  the political, economic, social, and cultural dynamics and conditions  that
structured it. Mandela changed much in his long life but it was a life defined by the vicissitudes of
African  nationalism.  For  those  who  don’t  know  much  about  African  history,  or  are  wedded  to
exceptionalist  notions  of  South  African  history  they  would  be  surprised  to  learn  the  parallels
Mandela shares with  the  founding  fathers of many other  independent African nations,  in whose
rarefied company he belongs.  In  fact, his historic significance, and  the eruption of grief over his
death and gratitude for his life in the Pan­African world and elsewhere can partly be explained by
the fact that he is Africa’s last founding father.
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